#  <br> 6 № хандых айы 2020 ч.(0+) 

## 

Mоскваның паза тиксі Орыс чирінін Ап-арығдаң Апарығ Патриархы Пименнің (1990 чылда чирдегі чуртазы тоозыл парған) чахсы сӧс пиргенінен, 1984 чылда Сынсабланыстығ Тигіриб наа ӱлӱкӱнні - Сибирьдегі Ап-арығларнын Чыылиин хандых айынын 23 -чі кӱнінде, ап-арығчыны Иоанны, Тобольсктың паза Сибирьнің митрополидін, хайхасчайачаңны хумартхылачаң кӱнде ӱлӱкӱннирін турғыс салған.

Сибирьдегі Ап-арығларнын Чыылиин Ап-арығ Тигіриб, 1984 чылда хандых айынын 23 -чі кӱнінде Тобольскта, Сибирьнің иргі кінсаарындағы Покровскай Соборда, хайда хайхасчайачаң ап-арығчы Иоаннын ап-арығ сӧӧгі чатча, пастағызын ӱлӱкӱннеен.

Сибирьнің ап-арығларынын аразынаң - ап-арығчы Иоанны, Тобольсктың митрополидін, апарығчы Иннокентийні, Москванын митрополидін, Иннокентийні, Иркутсктағы епископты, Димитрийні, Ростовтағы митрополитті, апарығларнын чуртастарын пас салған Софронийні, Иркутсктағы епископты, Мелентийні, Харьковтағы архиепископты, Харьковтағы Худайғасын Германны, хайзы Американы Худайның чариинаң чарыдыбысхан, ап-арығчобағчы Василий Мангазейскийні, Худайғасын Симеон Верхотурскийні, Алтайдағы Худайғасын Макарийні, сынсабланыстығ киртініссер хығырчаңны, Томсктағы Худайғасын Феодорны (Феодор Кузьмич - хуттығ чуртаста улуғ кізі), Ачинсктегі Худайғасын Даниилні, хайзын Енисейскте чыыл парған, паза оларнан даа пасха кӧп Худай кізілерін, улуғлап, ӱлӱкӱннирі турғызыл парған.

Оларның аразынаң ап-арығчы Иоанн, Тобольсктың митрополиді артых орында полча. Чон аразында - Иоанн Максимович 1651 чылда Нежин саарда тӧреен. Киевтегі Могилянскай семинарияны тоозыбысхан соонда, полар туста апарығчы пол парар Иоанны анда латин тілінін ӱгретчізіне халғыс салғаннар.

1660 чылда Киево-Печерскай монастырьда, монах чуртастығ полыбызар ӱчён, ол сазын хырыхтыр салған. Ол тустаң сығара ол чітіг тілліг Худайзар хығырчаң монах пол парған. Ол позының прай чуртазында сурыға нандырығны тілеен: «Хайди кізее позынын кӧннін Худайнын кӧңніне килістіріп аларға?» Ол сурыға нандырығ полып, Сал хузух («Илиотропион») алай ба кізінің кӧңнін Худайның кӧнніне килістіріп алғаны», аның Худайзар хығырчаң чуртазының халғанчызынзар сыххан улуғ хуттығ тоғызы полған

1685 чылда Иоанн ада Свендегі монастырьнын пастағчызына турғызыл парған, че ап-арығчы Феодосий, Черниговтын архиепискобы иеромонах Иоанны Черниговтағы Елецскай монастырьнын архимандридіне турғыс салған, паза кафедрада позынын орынына турғыс салған.

Кӱрген айының 10 -чы кӱнінде, Москваның паза тиксі Орыс чирінің


Патриархы Андриан епископтар чыылиинда архимандрит Иоанны Черниговтың соборында епископтың орынына турғыс салған. Черниговта Хутпастығы Иоанн Худай сӧзіне ӱгретчең сынсабланыстығ школаны тӧстеп салған, соонаң ол Россияда пастағы семинария полча, хайзына тӧӧй хуттығ семинариялар пасха даа епархияларда азылып пастааннар. Андох типография азыл парған

Піске ап-арығчы Иоанн кӧп хуттығ тоғыстарны халғыс салған, ол тоғыстарда Иоанның чалахай тоғызы чахсы азыл парған. Апарығчының Афон тағнаң чахсы палғалызы пілдістіг полған. Ол Афондағы орыс чуртағчыларға чахсы хайығны салчаң.
1711 чылда орғах айының 14 -чі кӱнінде, митрополиттің орынына кӧдіріл парғанда, ап-арығчы Иоанн Тобольсктағы паза тиксі Сибирьдегі кафедрада тур салған. Мында ол позының епархиязын пӧзік чарыхтығ орынға сығар салар ўчӱн, улуғ кӱзін салған: Худай сӧзіне угретчең школаны наачылап салған. Сибирьде кӧзеелерге пазырынчатхан кӧпхудайлығларнаң Худай чариинаң чарытчаң тоғысты апарған, хуттығ кинделер сығарчаң тоғысты тӧстеп салған.

Ап-арығчы Иоанның Сибирьдегі чуртазынаңар хуттығ тархынны пасчаң кізі чоохтаан: «Иоанн ада амыр, иптіг, чахсы сағыстығ полған, ол хызылчатханнарға айачаң паза удаа оларға полысчаң. Аның Тобольсктағы чурты хызылчатханнарға паза часхарығ сӧзін киректепчеткеннерге

сыбыра азылых полчаң»
Ап-арығчы Иоаннын чирдегі чуртазы, 1715 чылда от айының 10 -чы кӱнінде, тізектерге тӱзіп, алданчатхан туста тоозыл парған. Аны ап-арығчы Иоанн Златоусттың Тобольсктағы Успено-Софийскай соборнын хостаан пӧлиинде чыып салғаннар.

Ап-арығчы Иоанның улуғластығ полчатханы, паза кӧп хайхастар чайааны ӱчӱн, 1916 чылда Апарығ Тигіриб Орыс чирінде, аны хумартхылап, ӱлӱкӱннирін турғыс салған, хайзы чыл сай хандых айының 23 -чі кӱнінде ӱлӱкӱннелче. Ап-арығчынаңар хумартхыласты Сибирьдегі сынсабланыстығ киртіністіглер иптіг хайраллапчалар. Аның ап-арығ сӧӧгі амғы тустарға читіре Тобольсктағы Худай Ічезінің Чабындызынын Соборында чатча, хайдар аны хумартхылачаң кӱнде аймах-пасха чирлерден килген кӧп сынсабланыстығ киртіністіглер чыылыс парчалар.

Ап-арығчы Иоанның «Сал хузух« тіп, чайаан тоғызынаң алылған хайпірее ӱзіктер:

Амырда пір дее ниме (чазыхтаң пасха) Худайның кӧңні чох полбинча. Чазыхтың сылтаа - чойланыс алай ба, пос салынып, паза улуғсырап, кӧдірте сапханы полча: ит салған ачырғастығ паза чабал киректері учӱн, чазыхтығ кізіні Худай Позының кӧңні пастыра хатығлапча. Ол аны, чазығын тӱзет салар алай ба чох ит салар ӱчӱн, хатығлапча. Кізінің прай хыйалларын паза ачығларын, аны сын паза чахсы кізі ит саларына кӧстеп, Худай Позы кӧңнінең, хатығлазын ағаа ысча.

Худай Позының чахсы кізілерін, уламох чахсы ит салар ӱчӱн, чабал кізілер пастыра, тӱзетче

Кізілернін кӧбізі Худай ысчатханны кізінің чазығынаң алчаастапча. Худайға алнында хайдағ ниме пол парары пілдістіг, паза Ол Ағаа кӧрінмес чазыхты оой ла хыйа ит полар, че Ол аны чабал нименен чахсыны, сын ниместең сынны чайир ӱчӱн, кізілерні тӱзедерге паза сағыс хаабындырарға, чазых итчеткен кізілер, хайдағ хомай нимелерні постарына, туған-чағыннарына, чонға ағылчатханнарын кӧрзіннер тіп, Позының хатығлазын кізее Тӱзірче.

Піреезі Худайның хатығлапчатхан холын чахсы сизін салча, паза позының хомай оңдайын табырах тӱзет салча, че піреезі чазыхтығ сіренізінде халып, хас-хачанға тоозыл парча.

Худайның кӧннін пик паза пілдістіг піліп аларға Худайның Чахиинда паза Тигірибнін пӧгіннерінде чахсы пазыл парған. Аннаңар піс пілдізі чох нимее урун парзабыс, Худай Чахии паза Тигірибнің ӱгредии пістең ниме киректепчеткенін паза оларнын хуттарына ниме килістіре паза чағын полчатханын чахсы сизін саларға кирекпіс.

Ап-арығ Ионн Златоуст сіліг чоохтаныбысхан: «Сынап чабал нимені сыдаан ползаң, ол чабал ниме сағаа чабалынан айлан парбазын тіп, Худайға чахсы алын тур, анаң ол чабал ниме чахсаа айлан парар».

Ап-арығ Киприан Карфагенский піске Христостығ чалахай киректіглернің кічіг хоостарын халғыс салған, хайзын Худайның кӧңні Позының палаларынан киректеен. Ол хоосты тимнепчеткенде, ап-арығ кізі христостығларның чуртазы паза оңдайы арығ полчатханын чахсы кӧртіс саларға кӱстенген. Ол чахсы, чалахай, арығ киректерні позы иптіг, хайраллап, толдырчаң, хайзын изерістіре піди кӧртіс саларға чарир:

1. Чуртаста пазымнығ паза иптіг оңдайлығ полары. 2. Худайға ікінчілес чох киртінері. 3. Пирген сӧсті, сағысты паза посты чахсы пілініп, сын паза пілдістіг тудынары. 4. Итчеткен киректерні чахсы паза арығ чӱректіг толдырары. 5. Пасхаларынзар, туған-ча ғыннарзар - хайралластығ чӱректіг полары - айап пілері. 6. Хылыныс саринаң чахсы саринзар тӱзенері. 7. Пір дее кізіні хомзындырарға, хыйыхтирға чарабас. 8. Хыйыхтас ӱчӱн, чахсы хуттығ паза сыдамахтығ тудынары. 9. Прайзынаң амыр паза иптіг хоныхтығ полары. 10. Ин пастағызы - прай чӱрекнең Худайға хынары. 11. Худайға хынарға, іди Ол - Ада. 12. Аннан хорығарға, іди Ол - Худай. 13. Хан Худайыбыс Иисус Христосты пірдеезінен тиңнестірбеске (чирдегізінең дее, тигірдегізінен дее). 14. Чӱрек хынызынаң Аннаң пірігерге. 15. Христостың чобалғаны ӱчӱн, паза позыбыстың чазыхтарыбыс ӱчӱн, Худайнан хорығарға паза пістін арачылан халарыбысха ізенері. 16. Пістің киртінізібіс ӱчӱн, пик тудын пілері.

#  

## 

Cілікер айының 24 -чі кӱнінде, апарығ апостолғатиң Мефодийні паза Кириллні, Словенскай ӱгретчілерні хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Сілікер айынын 26 -чы кӱнінде, Пасха ӱлӱкӱнні Ӱдесчең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан иирдегі паза иртенгі Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай ка федралығ соборында толдыр салған.

Сілікер айының 27 -чі кӱні, иирде, Хан Худайның Ӧӧрлеені ӱлӱкӱннін тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Сілікер айының 28 -чі кӱнінде, Хан Худайның Ӧӧрлеені ӱлйкӱнні ӱлӱкуннечен кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Сілікер айының 30 -чы кӱнінде, Андроник илчіні паза чобағчы Иунияны, ідӧк Худайғасын Евфросинияны, Москвадағы илбек пигипчіні хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Сілікер айының 30 -чы кӱні, иирде, Тилекейдегі І-ғы Чыылығнын апарығ адаларын ӱлӱкӱннечең кӱннін тандади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Сілікер айының 31-чі кӱнінде, Тилекейдегі І-ғы Чыылығның апарығ адаларын ӱлӱкӱннечең кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Спасо-


Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Градо-Абаканскай КонстантиноЕленинскай Худай туразында толдыр салған.

Хандых айының 3 -чі кӱнінде, Худай Ічезінің Владимирскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱнде, паза ап-арығ апостолғатиң Константин ханны паза анын ічезін хан-ипчі Еленаны хумартхылачаң кӱнде, Градо-Абаканскай Константино-Еленинскай Худай туразының пайзаңстоллығ ӱлӱкӱнніг кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты ГрадоАбаканскай Константино-Еленинскай Худай туразында толдыр салған.

Хандых айының 5-чі кӱні, иирде, Ӱс Омалығ Худайның ада-ічелерні хумартхылачаң субботазы таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзік-

Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айынын 2-чі кӱні, иирде, Худай Ічезінің Владимирскай иконазын ӱлӱкӱннечең кӱннің таңдади, паза апарығ апостолғатиң Константин ханны паза анын ічезін хан-ипчі Еленаны хумартхылачаң кӱннің таңдади, ГрадоАбаканскай Константино-Еленинскай Худай туразының пайзаңстоллығ уллӱкӱні таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы
 иңапарығ архиепискобы Ионафан Парастасты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған. Хандых айының 6-чы кӱнінде, Ӱс Омалығ Худайнын ада-ічелерні хумартхылачаң субботазында, Ағбанның паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты, аның соонда Панихиданы СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айынын 6-чы кӱні, иирде, Ап-арығ Хуттың илчілернің пастарына тӱскенін сағысха кирчен кӱннін тандади, паза Ӱс Омалығ Худайның ӱлӱкӱні таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынан хада, Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айының 7-чі кӱнінде, Апарығ Хуттың илчілернің пастарына тӱскенін сағысха кирчен кӱнде, паза Ӱс Омалығ Худайнын ӱлӱкӱнніг кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, илбек ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айының 8 -чі кӱнінде, Ап-арығ Хуттың кӱнінде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан, соборның абыстарынаң хада, ӱлӱкӱнніг Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Пу кӱнде, чыл сай иртірілчеткен Ағбан саарның ибіре Худай Ічезінің «Неупиваемая Чаша» иконалығ кірӧстіг чӧріс Худай Ічезінің Казанскай иконазын ӱлӱкӱннечен кӱнзер (от айының 21 -чі кӱнінзер, вторниксер) кӧзіріл парған.

Кірӧстіг чӧріс, Спасо-Преображенскай кафедралығ соборда, Худайға тоғыныс толдырыл парған соонда, 11 сағат тузында пасталар.

Хандых айынын 13 -чі кӱнінде, Илігкӱнні Ӱдесчен кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айынын 13 -чі кӱні, иирде, прай ап-арығларнын Нидилезі таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты

Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған

Хандых айының 14 -чі кӱнінде, прай ап-арығларнын Нидилезінде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты СпасоПреображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айынын 18 -чі кӱнінде, ап-арығчобағчы Дорофей Тирскийні паза ап-арығ чахсы киртіністіг Черниговтағы паза Киевтегі илбек пигні Игорьны хумартхылачаң кӱнде, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Изербельдегі Худайғасын Сергий Радонежскийнің адынаң Худай туразында толдыр салған.

Хандых айының 20-чі кӱнінде, апарығчобағчы Феодот Анкирскийні хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айының 20 -чі кӱні, иирде, Орыс чирінде чараан прай апарығларны хумартхылачаң кӱннің таңдади, Ағбанның паза Хакас чирінің Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.

Хандых айының 21-чі кӱнінде, Орыс чирінде чараан прай апарығларны хумартхылачаң кӱнде, Ағбаннын паза Хакас чирінін Пӧзікиңапарығ архиепискобы Ионафан Хараағы Худайға тоғынысты Спасо-Преображенскай кафедралығ соборында толдыр салған.
Хандых айының 24 -чі кӱнінде, иирдегі Худайға тоғыныс толдырыл парған соонда, Соборование - ХудайАданаң сыхчатхан Ап-арығ Хуттың таңмазынаң киртіністіглерні читі абыс таңмалап салары толдырыл парар.

## 

Aп-арығчобағчы пол парчаң улуғ абыс Евфимий Горячев (18841937), Пензенскай губерниянын Городищенскай уездіндегі НикольскоеБарнуки аалда, 1884 чылның кӱрген айының 19-чы кӱнінде, крестеннер сӧбірезінде тӧреен. Ол кічігдӧк ӧкіс халған. Ол улабазының сӧбірезінде, соонаң андағы абыстың сӧбірезінде ӧскен. Евфимий оолах аалдағы ікі класстығ школада ӱгренген, хайзын соонаң ӱгретчіліг семинарияа айландыр салғаннар.

1907 чылдаң сығара Пензенскай губерниядағы Воскресенскай аалның тигірибінде сарынчыларның ӧмезінең устаан.

1911 чылда ол Москвада хутхадарчылығ курста ӱгренерге кіріп алған. 1912 чылның кӧрік айында ағаа абыс поларға хол салыл парған. Ол Сибирьдегі Новоселово аалдағы тигірибнің абызына турғызыл парған.

Хызылыста, чуртап, ӧскен Евфимий ада пасха кізілернің, хызылып, хыйалланып, чуртапчатханнарынзар кӧріп, чӱрек ачии чох кӧр полбачаң. Андағ кізілерні кірӧске тӱзіріп алза, паза пасха даа тигірибліг полызығны пир салғаны ӱчӱн, оларнаң ахчаны албачаң, паза ӧкіс халғаннарға позының халғанчы ниме-ноозын пирібісчең. Анаң андар чуртап парыбызар ӱчӱн, ол андағы крестеннерге тиңни тоғынчаң.

1917 чылның кӧрік айынаң сығара, ол Ачинсктегі уездтің Улуғ Улуй аалындағы Никольскай тигірибнің пастағчызы полып тоғынған.

Пуох чылның кічіг хырлас айының 5-чі кӱнінде, округтың чахсы орыннығ абызы тіп, аны таллап алғаннар

Че 1922 чылның кічіг хырлас айының 21-чі кӱнінде, тигірибнің наачылал парған устаанаң чараспинчатханы ӱчӱн, анын чахсы орыннығ полчатханын хыйа идібіскеннер, че ол иргіох оңдайнаң Худайға тоғынчаң

Епархияның наачылал парған чӧбі Евфимий аданы 1923 чылнын от айындағы 20 -чі кӱнінде штаттан сығарыбысча

1924 чылның кӱрген айының 25 -чі кӱнінде, аның абыс полчатхан орынын чох ит салчалар, че Худайға тоғынарын ол узаратхан.

1924 чылның орғах айында аны Ачинск саарның харибінде чаап салчалар, соонаң Хызылчардағы харибде ол ікі ай пол салған.

1925 чылнын хосхар айында, ол Хызылчарның паза Енисейсктің епискобы Амфилохийнің (Скворцов) чахсы сӧс пиргенінең, позының абыстығ орынын айландырып алып, Худайға тоғынарын узаратхан.

1926 чылның кӱрген айының 21-чі кӱнінде аның чахсы орынын хатабох айландыр пиргеннер, паза олох чылда хандых айының 23-чі кӱнінде аны епископ Амфилохий позының орынында турғыс салған.

Хандых айының 26-чы кӱнінде, Ачинск саарның Троицкай соборының пастағчызына Евфимий ада турғызыл парған.

1929 чылның кічіг хырлас айының 30-чы кӱнінде, Евфимий ада ның 30 -чы кунінде, Евфимий ада
«совет ӱлгӱзінің саринда нимес, ол «совет улгузінін саринда нимес, ол
киртіністіглерні сыбыра совет ӱлгӱзінең тоғыр поларға чӧптечең, паза ол ӱлгӱ Худайнаң паза Тигірибнең тоғыр поларға кӱстепче» чоохты таратча тіп, аны пыролап, хаап алчалар.

Чаабығда Евфимий аданы абыстың орынынаң хыйа саабызарға чӧптееннер, хайзына ол кизе-тоғыр полыбызып, хыйа саабысхан.

Евфимий аданы чаап салған соонда, аның сӧбірезінін чуртын пылазып алғаннар. Аның ипчізі паза читі палазы уғаа хыйаллығ оңдайда пол парғаннар: уғаа хыиаллығ оңдайда пол парғаннар. Киртіністіг кізілер полыспаан полза, олар, хыйалланып, постарының


чуртастарын тасхархы соохта тоос саларчыхтар

1930 чылның кӧрік айының 23-чі кӱнінде, СССР-ның ОГПУ-зы Евфимий аданы ӱс чылға тӱзедігліг тоғыстарға чарғылабысча. Ол 1932 чылға читіре Сибирьдегі ИТЛ-да пол салған.

1933 чылның кӱрген айының 16-чы кӱнінең сығара ол Хызылчар крайының Сарып аймаандағы Скрипачи аалдағы тигірибде Худайға тоғынған. Олох чылның хосхар айында ол тигірибні совет ӱлгӱзі чаап салған.

1934 чылның сілікер айынаң сығара Евфимий ада Хакас чиріндегі Пии аалдағы Иң Ап-арығ Худайтӧреткеннің Чаабындызы тигірибде Худайға тоғынған, анда ол округтың чахсы орыннығ абызы полған

1935 чылның орғах айының 5-ч кӱнінде, ол тигірибні чаап салып, Евфимий аданы паспорттығ режимні сайбапча тіп, алты айға ИТЛ-да чаап салғаннар, соонаң анзын штраф сал пиреріне алыстыр салғаннар.

1935-1936 чылларда ол Пии аалда чуртаан, хараа, Худайзар хығырып, тоғынчаң.

1936 чылның хосхар айының 11-чі кӱнінде, ибінде Хызыл нымырханы ӱлӱкӱннеені ӱчӱн, аны пазох хаап алып, Бийск саарның чарғылығ туразына кире тастап салғаннар.

Олох чылның сілікер айының 30-чы кӱнінде Евфимий аданы Минсуғдағы харибде чаап салғаннар.

1936 чылда, СССР-ның НКВДзының чыылии аны тӱзедігліг тоғыстарға ӱс чылға чарғылап салған.

Харибде Евфимий ада іди пас салған: «Сынап мині іди чабал пыролапчатсалар, анзын мин ӧрініснең позыма алынчам аннаңар, іди мин позып алзам, мин позымның хутхадарчылығ тоғызымны тастап полбаспын: ідӧк ле кірӧске тӱзір турам, ӱреп парғаннарны тігі чирзер сарнап, ӱдес сал турам, паза пасха даа тигірибліг тоғыстарны толдыр турам».

1936 чылның ӱртӱн айының 6-чы кӱнінең сығара, Карагандадағы ИТЛның пӧлиинде полчаадып, ол хойларны хадарған, складтың хадарчызы полған

1937 чылның ӱртӱн айының 1-ғы кӱнінде Карагандадағы ИТЛ аны хаап алып, пыролап сыххан: «чаабығда алып, пыролап сыххан: «чаабығда
полза даа, хараазын складтың хадарполза даа, хараазын складтың хадар-
чызы полчаадып, Моринсктегі абыснаң хада, кӱннің сай, иирдегі алданыстарны толдырып, Худайзар ысчаң».

Олох чылның ӱртӱн айының 10-чы кӱнінде, Карагандадағы УНКВД-ның чарадығ сығар салғанынаң, Евфимий адаа атысха чарғылас сығарыл парған. Ол туста ол лагерьнің имнег туразында имненчеткен.

Аны пыролапчатхан пічіктең: «Горячев Заклинский абысха хомай теелерге кӱстенген, ол позының кирегін


тастабазын, алай ба, позып алза, абыстың тоғысты тастабазын» тіп.

Істезігчінің суриина, позының киртінізінен хыйа сых поларзың ма, Евфимий ада тыыда нандырған: «Позымның киртінізімнең мин хачан даа хыйа сьхпаспын, сынап абыс полып тоғынарға киліс парза, мин абыстың тоғызын толдырам». Ол позының пырозын пір дее пілінминчем, теен.

Евфимий аданы 1937 чылның ӱртӱн айының 15 -чі кӱнінде, 23 сағатта Карлагадағы Бурминскай пӧлікте ат салғаннар. Хайда аны чыып салғаннар, - пілдізі чох халған

1989 чылның кічіг хырлас айының 23-чі кӱнінде, Хызылчар крайындағы прокуратура аны ахтабысхан. 1990 чылның хосхар айының 6-чы кӱнінде, Караганданың прокуратуразында Горячев Е.Н. ахтал парған.

Орыс Сынсабланыстығ Тигірибнін Аркалайларының Чыылииның пӧк салғанынаң, 2000 чылның орғах айында Евфимий ада Орыс чирінің наачобағчыларының паза азыхискірігчілерінің санына хоза санал парған.

## ХУТТЫГ ЧАХАЙАХ

Tиигірдегі Хан Чирі чағыннап килгеннеңер, Худайға алданыңар (Мф.4,17). Алданыс Наа Чахығнын пастағы чахии, хайзы прай христостығларны чахсы киректерге ағыл салча. Хан Худайнын Кірӧстегчізі Алнындапарчатхан Иоанн паза Позы Хан Худай, хылых саринаң тўс парған кізі тӧлін, алданыс пастыра, Худайзар хығырып, пастааннар, іди оларға тирен паза чахсы алданғаннары ӱчӱн, Тигірдегі Хан Чирі пиріл парзын тіп. Алданыс кізее позының он холын пирче, хайзы чазых идіп, тӧбіркінің тирең оймағында пол парған, - Ол, аны аннаң сығарып, чирнің ӱстӱнзер кӧдір салча..

Кізі тӧлінің сынында полчатханына хайралластығ чӱректіг Худай ікі кӧрімні, ікі оңдайны кир салған, хайзы аның тӱс парғанынаң пол парча, анзы Худайнаң палғалызып

алып, хатап турып алары. Ол ікі ондай: турыстыра алданыс паза тирен киртініс полча.

Алданыс ӱчӱн, Худай чазыхты тастап, Позынзар чағыннат салча, сын киртініс пастыра, Худайны пілерін пирче.

Алданыс чӱрексер чахсы кӱстің пирілчеткенін пілерін пирче, хайзы кізінің саңай тӱс парғанынаң палғалыстығ, че сағысты паза чӱректі сынында Худайға тоғынарға ӱгрет салча, іди ӧлімзер тартылчатхан кізі тӧлінін ызығын Худайға ағылча: хутты палығлиры алай ба амырат салары (Пс.50,19). Кізінін андағ пол парған худы Худай худынан пірігіп пастапча, хайзы ол ондайнаң, наачыланып, кізіні арачыланысха ағыл салча.
Ап-арығчы Игнатий Брянчанинов

Кізінің чуртазы чол, тӧрееннен тоозылғанча. Ол чол ікі кӧрімніг хыстым паза чалбах. Хыстым чол Худай Чахиинан сиденнел парған хайзы піске оң даа, сол даа саринзар хыйа сығарға пирбинче, іди пос оңдайынча ла саабылдырбинча.

Хыстым чол ибіре - ачығ хыйал, сӱрдіріс, чабаллатханы, хыйыхтатханы, ӱзўрігде ле чӧргені паза уйатха киргені. Хыстым чолзар сығар алнында - кірӧс паза аннаң хада - чабас полғаны, посты пос пазын полғаны, сыдамахтығ, амыр паза чахсы-чалахай полғаны.. Хыстым чолның алнынча парып, Позы Христос, Худай Оолғы чолны кӧртісче, Хайзы Кірӧсті, чӱктеніп, апарча, анаң хазаттыр салча. Ол чолча, Аның соонча, Ағаа киртінчеткеннер парчалар, пу амырның тадылығ

чуртазынаң хыйа айланыбызып, постарының кірӧзін алып-алып Ағаа, постарының хуттарының Пастығына амыр, хыныстығ, сыдамахтығ, чалахай полып, Аның сӧзін истіп, хасхачанғы Сын чурассар Аның соонча парчалар.

Худай - ол сын, пасталғаны чох, тоозылғаны чох, пілчее чох, хас-хачанға, алыспас, ин не пӧзік Чалахай, Хайзынаң хара суғдан чіли, прай чалахай, кӧрінчеткен паза кӧрінминчеткен, Тигірде паза чирде... От осхас сыбыра ізіг, паза чылытча, чарых осхас сыбыра чарых, паза чарытча, мӧӧт осхас сыбыра тадылығ, паза тадылығ итче, ідӧк Худай, тохтаабин, сыбыра чахсыны пирче паза чахсы киректерні чайап салча.

Ап-арығчы Тихон Задонский


$\Pi$у улукуннің илбек полчатханы Ап-арығ Тигіриб пик киртін дірче, хайзы илчіліг чағбан тудысты турғыс салған, анзынан ол пик киртіністіглерні ӱлӱкӱнге тимнепче

Ап-арығ адалар, пістін ӱгретчілерібіс, чағбаннығ тусты турғысчаадып, Худайнын кізілерін постарынын хуттығ кӧрістерін пу ікі хайхастығ омаларзар айландырарға хығырчалар - пастағыпӧзік илчілерзер Петрзар паза Павелзер.

Ноға Ап-арығ Тигіриб пу ікі илчіні пастағыпӧзік илчілер тіп адап салған, че піреезін не адап салбаан?

Ап-арығ илчілер Петр паза Павел удур-тӧдір уғаа пасха полғаннар, паза Иисус Христос оларны Позының соонча парарға ікі пасха хығырып алған Оларның чирдегі чуртастары даа пасха салыл парған.

Павел илчі - Римнін кізізі полған ол улуғ пілістіг полған, нинче-де аймах пасха тіллерні пілчен, че Петр илчі - пӧзік ӱгренізі чох, олаңай палыхчы полған Петр илчі, хайзын иң пастағызын Арачылағчы Позының соонча парарға хығырып алған, Хан Худай чонға тоғынған чылларда, Анын істерінең хыйа сыхпин, сыбыра Аннаң хада чӧрчен Ол Фавор тағда, Гефсиманиядағы садта Аннан хада полған

Че, Павел илчі сын чолға тур салар алнында, Тигірибнің хазыр сӱрігчіз полған, паза ол изен-хазых Хан Худайны хачан даа кӧрбеен, ол Аны хуттығ кӧрістерінде ле кӧрчен.

## ОТ АЙЫНЫҢ 12-ЧІ КӰНїНДЕ -

## 



Павел пастап Савл тіп аттығ полған, ол Тарс саарда тӧреен. Ол талааннығ паза чахсы ӱгредігліг кізі полған. Ол еврей ученай Гамалиилнін школазында чахсы пілісті алып алған соонда, Римнін ізізі полыбысхан

Савл еврейлернің чозахтарына хынчаң, аннаңар Христостын ӱгредиин тайма тіп санап, еврейлернін киртінізіне килістірбечен, іди ол христостығларны істес чӧрчен. Іди, істес чӧрчеедіп, ол Дамаск саарзар парчатхан. Дамасксар парчатханда, Хан Худай аны Христостын киртінізінзер айландырған

Кинетін, Савлны Тигірдең пасхачыл чарых чаабысхан, анаң андартын ӱн истілген: «Савл! Савл! Ноға син Мині суррчезін?»
«Кемзің син, Худай, паза ниме мағаа иттірерге хынчазын?» - уғаа тын чочып парған Савл сурған, анаң Тигірден ӱнні ис салған: «Мин Иисуспын, Хайзын син сӱрчезің; саарзар пар, анда сағаа чоохталар, хайдағ ниме идері».

Аның соонда, Савл, кинетін, харахтарынан кӧр полбас пол парған. Дамаскта Хан Худай 70 илчілерінін пірсіне, Ананийге, Савлны имнебізіп, кірӧске тӱзірібізерге чахып салған. Кірӧске тӱзібіскен соонда, Савнын харахтары сах андох азыл парғаннар, ағаа Павел ат пиріл парған

Петр илчінін ады Христоссар хығырылар алнында Симон полған. Ол Андрей харындазынаң хада палыхтачан. Олар улуғ нимес галилейлер саарынан Вифсаидтен полғаннар. Андрей Христосха пурнада киртінібіскен, анан ибінзер киліп, Симонға чоохтаан: «Піс Арачылағчыны таап алдыбыс»

Симон Христосты кӧрерге позы парған. Иисус Христос Симонны кӧр салып, аны Петр тіп адап салған, анзы тас теені полча, аның пик киртінізі ӱчӱн. Ол тустаң сығара Петр Христостын сын ӱгренчізі полыбысхан. Петр илчі Худайзар хығырылар алнында синіне чит парған ир полған, аның сӧбірезі пар полған, че Павел илчі хоных хонғалах постан оол полған Пірсі, ӧонінде, иудейлерні Худайзар хығырчан, че пірсі, кӧп худайлығларны Худайзар хығырып, кӧп тоғын салған, хайди Тигіриб киречілепче - ол тиксі Средиземноморьече чӧр салған тіп. Олар удур-тӧдір постарын пілчеңнер, че олар чуртастарында нинче-де ле хати тоғасхан полғаннар.

Мына, андағ оларның ондайлары паза чоллары, че Тигіриб оларны піріктір салып, піске тоозылбас тустарға кӧзідім поларға оларны турғыс салған

Арачылағчы Петрға теен: «Син Петрзын, паза ол таста Мин Позымнын Тигірибімні турғыс салам, паза тӧбіркінін хаалхалары аны тобыр полбастар» (Мф $16,18)$

Іди ап-арығ илчілер Худай Туразынын ӧзені, анын тӧзегі пол парғаннар. Пістін христостығ чуртазыбыстын ӧӧн кӧстее анзы поларға кирек - ап-арығ илчілерге Петрға паза Павелге кӧӧгері, сах ідӧк пик киртіністіг пол парып, паза пик тастарға айлан парып, оларох чіли Худайнын илбек Турапӱдірігчілері пол парарға кирекпіс

Хайди оларға кӧӧгіп аларын піліп алар ӱчӱн, піс піліп аларға кирекпіс - нименен олар тӧо̆й полчатханнарын, ниме оларны піріктірче, ноға Тигіриб оларны хада пірге сабландырча. Піс нандырығны кӧп худайлығларның илчізі Павелнің пастыра піліп аларға кирекпіс: «Постарыңнын ӱгретчілеріңнеңер сағыныңар, паза оларның сын киртіністеріне кӧӧгеңер» (Евр. 13, 7).

Че пістің полғаныбыс ла чоохтап полар: «Мин дее киртінчем!» Анзына тоғыр чоохтанарға чарир: «Че, Анна паза Каиафа, фарисейлер, Израильнің прай улуғ кізілері киртініс чох полғаннар ба? Че, хайди киртініс Худайнын Оолғын хазап салар?» Нандырығ пір ле полар: киртініс прайзының аймах-пасха полча нооза

Христостың Сынсабланыстығ киртінізі фарисейлер чіли посха иртіре хынғанынаң, саддукейлернің улуғ сағыстанызынан тоозыл парбинча, че сыбыра сын поларын киректепче, Худайнын кӧнніне кірерге кӱстепче, че постын кӧнніне нимес, кірӧске сығарға хорыхпинча, аннаң хыйа чӱгурбинче, сыбыра Худайнаң хада поларын тілепче, че кізінін чирдегі сабланызын нимес, Тоозылбас Чуртассар тартылча, че пу чирдегі истіг чуртасха чапсын парбинча. Петр паза Павел илчілер андағ ап-арығ паза пик киртіністіг полғаннар, хачан Христостың ӱгренчілерінің кӧбізі Аннаң хыйа парыбысхан туста.

Хан Худай Позының хыринда халған уггенчілерінен сураан: «Сірер дее Миннен хыйа парыбызарға сағынминчазар ба?» Симон Петр Ағаа нандырған: «Хан Худай Кемзер піс парарбыс? Син Тоозылбас Чуртастың чазыт сӧстерін пілчезін» (Ин. 6,


67-68). Іди ол Худайның сӧстерін пілерінен сухсаан, че Арачылағчының сӧстерінін кӧбізін ол позына алын полбаан

Че, Тигірибні сўрчеткен Савл, алнында полар туста илчі пол парчаю Павел чабал хылыхтығ полза даа (Деян 9,1 ), пасха сағынчатханнарны чабал кӧргенінең нимес, ол Сын Худайға хыныснан кӧйген. Хуттығ сынны чахсы піл полбинчатханы ағаа Сын Худайны кӧрерге харығ полған. Аннаңар Позы Хан Худай ағаа удура сыххан, ол тустарда Тигірибні сӱрчеткеннернің пірсінзер паза аны Ап-арығ Хут пастыра, ӧтіре чарыдыбысхан, іди илчіліг Илігкӱнге Хан Худай аны піріктір салған.

Позынаңар нимес, позының пӧзік сығарынаңар сағынмаан Гамалиилнін чиит ӱгренчізі, че Сын Худайнаңар ол сағынған, Хайзы Тоозылбас Чуртассар апарча. Сах ідӧк Худайға ізіг хынысты кӧйгізіп, Ап-арығ Тигіриб-Іче, чағбан тудыс пастыра, пісті пастағыпӧзік илчілернің ӱлӱкӱнінзер ӱдесче.
Пу хыныста паза пу киртіністе Хан Худайның Тигірибі пӱдірілче Іди алданыснаң, чағбаннаң, Ап-арығ Пічікті хығырғанынаң паза Христостын Ап-арығ Чазыттарынан позыбысты сынсабланыстығ, илчіліг киртініс пастыра, чылыдып алааңар

Арачылағчының сӧзінең, иң пастап, Тигірдегі Ханнын Чирін тілирбіс (Мф 6,33), паза илчіліг киртіністі, хайзы пісті Хан Худайзар ағыл салча, піс ап-арығ илчілернін Петрнын паза Павелнің сын кӧзідиинен піліп алчабыс.

## 

Tбольсктын паза Сибирьнін епискобы Варлаамның 1771 чылда чахсы сӧс пиргенінең, Томсктағы епархияның, ӧонінде, сағайларнын Амзор пигічектің, кірӧске тӱскен ады Феодорның, хайзы Худайға пик киртіністіг полған, кӱстенгеннерінен, Асхыс аалда ап-арығ илчілернін Петрнын паза Павелнін адынан Худай туразы пӱдіріл парған, тӱрчедең ол апарығлал парған.

1835 чылға Петро-Павловскай тигіриб пірігізіне кірчеткен 3613 кізі Кірӧске тӱзіп алған. Че 1831 чылда, пілдізі чох сылтағнаң, Худай туразы кӧй парған.

1851 чылда, Томсктың паза Енисейсктің епискобы Афанасийнің чахсы сӧс пиргненінең, Асхыс аалда, таснан салып, пӱдіріл парған наа Свято-Петропавловскай тигірибнің ап-арығлазы толдырыл парған. 1879 чылда,

ол тигірибнің ӱстӱнзархы саринда ап-арығ Владимир пигнің адынаң хоспӧлік пӱдіріл парған

Іди XIX-чі ч.ч. халғанчы чылларында Хакас чирінің ӧн чуртағчылары прайзы даа сынсабланыстығ киртіністіг пол парған.

1867 чылда, Енисейсктін паза Хызылчарнын епискобы Никодим Асхыста 80 кізіні кірӧске тӱзір салған. 1873 чылда, Енисейсктің паза Хызылчарнын епискобы Антоний от айының 15 -чі кӱнінде 3003 кізіні кірӧске тӱзір саларында араласхан, ол санда 612 хамны, паза Тастӱп аалда 50 кізіні, ідӧк Асхыста 50 кізіні Христоссар айландыр салған.

Пола-пола хакастарға абыс поларға хол салызь пасталған. Орындағы чонның аразынаң: Евфимий Катанов, Николай Катанов, Иоанн Штыгашев,


Симеон Чесмочаков абыстар пол парғаннар. Оларның кӱстенгенінең, орындағы чон пос тілінең Худайға тоғыныс толдырылчатханын истіп пастааннар


Ӧӧн редактор
Ағбанның паза Хакас Чирінің Пӧзікинапарығ архиеписко
ИОНАФАН (Цветков)

ТӦСТЕГЧІЗІ:
Орыс Сынсабланыстығ Тигіриб Ағбан епархиязы
Москва Патриархады)

Пістін адрезібіс
тел. 24-29-47б ф. 24-29-15., 2 Редакциянын адрезі:

Хызылчарда палғалысты паза культураны устаа 20.022008 ч пічій службанын устаа 20.02.2008 ч. пічікке кирген.
Пічікке кирген № ПИ ФС24-510Р

